**Week 3, Dag 1, De “kruistochten” (Versie 20230106)**

**Godfried van Bouillon (1061-1100)** was een Frans ridder. Hij streed in dienst van de Duitse keizer Hendrik IV (1056-1106). Deze keizer voerde oorlog tegen de paus in Rome, het hoofd van de katholieke kerk. De strijd ging om de vraag, wie de grootste macht had over het volk: de keizer of de paus. Godfried van Bouillon kwam als legeraanvoerder voor de poorten van Rome te staan. Bij de bestorming van de stad, stond hij als eerste op de muren. Wat een verschrikkelijke teleurstelling moest Godfried van Bouillon ervaren, toen hij zag dat het Rome dat voor hem lag, helemaal niet de heilige stad bleek te zijn die hij zich had voorgesteld, maar een stad van verderf, verval en zedeloosheid bleek te zijn. Dit centrum van het Christendom en zetel van de paus, had hij zich anders voorgesteld. De eenvoud en armoede uit het leven van Christus zag hij niet terug in de overdadige met goud en zilver versierde beelden in de vele kerken. Dat was allemaal buitenkant. Maar waar was de binnenkant, het innig christelijke geloof, de zorg voor de armen en gebrekkigen? Hij zag het niet.

Godfried van Bouillon werd daar zeer ziek, zozeer dat men vreesde dat hij ging sterven. Toen deed hij een gelofte om te zullen gaan naar Palestina en in het Heilige Land een centrum te vormen van het ware Christendom, van de ware verering van Christus, die hij in Rome niet had gevonden. De geschiedenis vertelt hoe hij plotseling, tegen alle verwachtingen in en zonder geneesmiddelen zijn gezondheid terugkreeg.

 Het nieuwe ideaal vervulde hem geheel en hij bereidde zich voor, het ten uitvoer te brengen, samen met zijn broeders. Hij zou een werkelijk christelijk centrum stichten van innigheid en menselijke broederschap, als tegenhanger tegen het uiterlijke, kille Christendom van Rome, waar de kerken vol waren van goud en glitter, maar waar de harten van de mensen bedorven waren en waar egoïsme heerste. Daarvoor werd opgezet een grote tocht naar het Heilige Land.

De Paus vernam van deze plannen en - de beste politiek volgend - maakte hij ze tot de zijne. **►In 1095 predikte Paus Urbanus II in het grote Concilie (=kerkvergadering) van Clermont in Frankrijk de kruistocht◄** en eindigde zijn vurige toespraak met: ***“Dieu le veut !"*** (God wil het!)

De paus riep dus op mee te doen aan een grote “optocht” van duizenden gelovige christenen naar het Heilige Land, om het te bevrijden uit de handen van de Arabieren (Saracenen) die het bezet hielden en de heilige plaatsen uit Christus’ leven te bevrijden.

Duizenden opgezweepte toehoorders reageerden enthousiast en zwoeren de eed mee te gaan. Zij speldden op hun mantels een rood kruis en daarmee gingen zij de tocht ondernemen. Daarom spreekt men van “kruistocht”. De paus wist **geweldige** ***mensen massa’s*** op de been te brengen.

**► Waarom reageerde men zo enthousiast:**

* De paus beloofde dat door mee te doen aan kruistocht, men vergeving kreeg voor begane zonden met als beloning een plaatsje in de hemel.
* Men hoefde geen belasting meer te betalen,
* Lijfeigenen (=boeren die bijna slaven waren van hun heer) werden vrij als ze weer terug kwamen!
* Ridders en edelen zagen het als avontuur ◄

Een groot kruisleger van ridders en soldaten vormde zich met als aanvoerder Godfried van Bouillon. Maar ook arme mensen en boeren gingen, gewapend met hooivorken en messen te voet (!!) op stap. Tienduizenden arme drommels en zwervers doortrokken de landen van Europa, op weg om Christus’ geboorteland te bevrijden uit de handen van de Mohammedaanse vijand. ***Hun*** aanvoerders waren een zekere Peter de Kluizenaar en Walter von Habenichts: twee straatarme monniken die met geweldige redevoeringen in staat waren duizenden mensen op te zwepen tot het besluit op kruistocht te gaan. We zullen zo leren hoe dat allemaal afliep. Maar om de gebeurtenissen beter te begrijpen, kijken we eerst hoe de maatschappij in de Middeleeuwen, zo rond 1.000 n. C. geordend was. Er waren vier standen (dit hebben we al eerder leren kennen):

**► Eerste stand:**

**Bisschoppen, andere kerkelijke geestelijken,** zoals priestersenmonniken. Monniken leefden teruggetrokken van de wereld, veilig achter dikke kloostermuren. Zij volgden dagelijks meermaals de heilige mis (=kerkdienst), zongen psalmen, gingen vaak en lang bidden, ze werkten ook op akkers van ‘t klooster, en verzorgden zieken, armen en behoeftigen. Uit deze stand sloten velen zich aan bij groepen kruisvaarders en trokken naar Palestina.

**Tweede stand:**

**De adel:** koningen, hertogen, graven, baronnen. Allen waren ridders; zij leefden veilig in ommuurde kastelen. Ze waren vaak schatrijk. Hun leven ging op aan de jacht, feestvieren, genieten van muziek van troubadours (=zangers) die van kasteel naar kasteel trokken om balladen te zingen en ze keken naar het vermaak van hofnarren. Er werd verschrikkelijk veel en lekker gegeten. Ook hielden de ridders toernooien (=steekspelen), en soms moesten ze oorlog voeren.

Zij vormden kruislegers, aangevoerd door **Godfried van Bouillon,** gekozen vanwege zijn godsdienstigheid en dapperheid en trokken bij duizenden te paard naar Palestina.

**Derde stand:**

**Stedenburgers**, die woonden in ommuurde steden. Daar waren de vrije ambachtslieden: meubelmakers, bakkers, touwslagers, kuipers, mandenmakers, kleermakers enz. Zij waren zeer gelovig. Ook zij gingen bij duizenden op kruistocht om roem en rijkdom halen! (Het hoge doel: de bevrijding van het Heilige Land was voor de meesten slechts bijzaak!)

**Vierde stand:**

**Boeren en lijfeigenen:** zij waren zéér arm, moesten hard werken van zonsopgang tot zonsondergang, waren nooit vrij, woonden in lemen hutjes, zonder ramen maar met slechts kleine openingen in de muren. Er was maar één kamer om in te wonen, slapen en te koken op een open vuur. De rook ging door een gat in het dak. Hun voedsel was bruinbrood of roggebrood en water. Meedoen met een kruistocht betekende voor hen: alle ellende van het zware dagelijks bestaan vergeten! Uit heel Europa volgden ze Peter de Kluizenaar en Walter von Habenichts.

De maandenlange tocht viel allen verschrikkelijk tegen. Onderweg doorstond men de ergste ontberingen. Vaak was er geen voedsel genoeg om de duizenden kruisvaarders te voeden en vorsten weigerden hen door hun gebieden te laten trekken. Soms at men het vlees op van de eigen paarden en ezels en zelfs ratten dienden als voedsel om maar in leven te blijven. Vrieskou in de bergen en verzengende hitte in droge streken putten de mensen uit. Velen werden ziek of stierven voordat ze in Klein Azië waren aangekomen.

In 1099 n.C. – vier jaar na de oproep van de paus en drie jaar na het vertrek! – bereikten de legers van Godfried van Bouillon Jeruzalem. Eerst moest men op krachten komen. Toen volgde een zware strijd om de stad tegen de Turkse bezetters. Die leverden grote tegenstand.

Toen ging Godfried samen met zijn broeder Eustachius op een belegeringstoren staan en op de tegen­over de stad liggende Olijfberg schouwden zij in de verte een riddergestalte in witte wapen­rusting en hel-stralend schild, die wenkte naar de heilige stad. *,,Ziet, een Cherubijn met vlammend zwaard, die God als medestrijder ons gezonden heeft!”* riepen zij vol geestdrift en juichend stormden zij opnieuw tegen de muur, die nu beklommen werd en daarmee was de stad genomen. De heilige Jacobus, zeiden velen, was de door God gezonden helper.

 Toen gebeurde er iets vreselijks: de christenen begonnen verschrikkelijk huis te houden in de stad en vele Arabische burgers werden “in naam van Christus” omgebracht. Aan de wilde verovering, plunderingen en het dagenlange bloedvergieten deed Godfried niet mee. Hij ging zonder pantser, barrevoets en in pelgrimshemd naar het heilige Graf om te bidden en God te danken voor de zege. De koningskroon, die men hem aanbood, weigerde hij; de titel van ,,Beschermer van het heilige Graf", was hem genoeg. Een jaar later stierf hij.

**Godfried van Bouillon**

Godfried van Bouillon wordt ons beschreven als een man van reusachtige gestalte, zeer krachtig, met majestueuze houding, ernstig voorkomen, blond haar, zo ingetogen als een kluizenaar, rustig en zacht in zijn gebaar, houding en stem. Als de vijand naderde, veranderde hij plotseling: dan scheen hij een leeuw te zijn; beslistheid en vurigheid spraken dan uit hem en toonde hij onbuigzame moed. Zorgvol als een vader voor zijn soldaten was hij, en een volledige zelfverzaking in het nastreven van zijn doel betoonde hij tevens. Hij onderscheidde zich daarin van zijn medebevelhebbers, waaronder er vele waren die, eenmaal in het Oosten gekomen, het gemeenschappelijk doel uit het oog verloren en voor zichzelf een rijk trachtten te grondvesten. Zo veroverde Boudewijn van Bouillon voor zichzelf de stad Edessa, Raymond van Toulouse Tripolis, Bohemund van Tarente nam Antiochië. Godfried van Bouillon was de verte­genwoordiger van een onegoïstisch ideaal, van het beleven van het woord van de apostel Paulus: *,,Niet ik, maar Christus in mij".* Na zijn dood werd zijn broeder Boudewijn koning van Jeruzalem.

**De ridderorde der Tempelieren.**

Aan het einde van de regering van Boudewijn van Bouillon vond in Jeruzalem de oprichting plaats van een nieuwe en belangrijke ridderorde: de ***Tempelieren*** of ***Tempelridders***. Hun levensdoel was ridderlijkheid te verbinden met de eenvoud en zelfopoffering van monniken. Zij legden de monniksgelofte af om te leven in armoede en reinheid, (ze trouwden dus niet) en hadden als taak de pelgrims die nu weer vrij de heilige plaatsen in Palestina konden bezoeken te beschermen, te verzorgen en te begeleiden. En het Heilige Land verdedigden zij tegen heidense indringers. De riddermonniken waren aanvankelijk zo arm, dat ze met z’n tweeën op één paard moesten rijden. Om toe te treden moesten zij al hun aardse bezittingen afstaan aan de riddergemeenschap. Zij vestigden zich op de plek waar vroeger de tempel van Salomo had gestaan. Vandaar hun naam Tempelieren. Een andere, maar gelijksoortige nieuwe ridderorde vormden de Hospitaalridders, die ziekenhuizen beheerden waar zieke pelgrims weer op krachten konden komen.

 Er zijn meerdere kruistochten geweest, want telkens kwamen de Arabieren toch weer opzetten om Palestina te veroveren, dat zij als ***hun***  land beschouwden. (Vanuit het gezichtspunt van moslims gezien was het niet te verteren dat mensen van een ander geloof - christenen dus - over ***hun*** heilige grond liepen!) De kruistochten konden echter niet verhinderen dat de Arabieren uiteindelijk toch weer bezit van Palestina nemen. Men dacht in Europa dat een kruistocht van kinderen de Arabieren wel zou weerhouden van de strijd. Zo werd een Kinderkruistocht op touw gezet. Deze is jammerlijk verlopen. Nog voor de duizenden kinderen in Klein Azië aankwamen waren zij als slaven verkocht in Noord Afrika.

Men kan dus wel stellen, dat de kruistochten uiteindelijk “*mislukt*” waren. De Arabische veroveraars bleken toch sterker. Pelgrims op bedevaart uit Europa kwamen na 1100 n.C. niet meer naar Palestina, want het was te gevaarlijk geworden. De Tempelieren en Hospitaalridders hadden dus geen functie meer. Zij sloten hun gebouwen en ziekenhuizen en trokken over de zee naar Frankrijk. Daar probeerden zij hun werk: het zorgen voor armen en zieken, voort te zetten.

**De Tempelieren in Frankrijk**

Omdat zij zelf geen beloning voor hun diensten in ontvangst mochten nemen, gingen alle inkomsten naar de ridderorde zelf. Die kocht vooral grote stukken land, waar weer nieuwe kloosters op gebouwd werden, van waaruit goede daden verricht konden worden. Zo groeide de orde der Tempelieren in Frankrijk tot een grote macht. Zij kregen grote schenkingen van rijke bewonderaars. Daar kochten ze weer meer land van. Ook buiten Frankrijk had de orde bezittingen in vele landen.

In 1128 n.C. werden de strenge leefregels voor de orde opgesteld door Bernard van Clairvaux. Daarin staat o.a. over de tempelridder:

*“Op een sterk en snel ros zal hij rijden in de slag, slechts naar overwinning verlangend, niet naar eigen roem; niet van de eigen kracht de overwinning verwachtend, maar van den God des Hemels…. Hij zal de zachtmoedigheid van het lam verenigen met leeuwenmoed, monnik en ridder tegelijk zijn. Salomon’s tempel straalde vroeger in pracht en heerlijkheid; de nieuwe tempel van Jeruzalem echter siert vroomheid en deemoed.”*

Bernard van Clairvaux zag de “nieuwe tempel” dus niet als een uiterlijk stenen bouwwerk, maar als een geestelijk gebouw in de ziel van de tempelridders.

De Tempelieren hadden een systeem waarbij je op vertoon van een speciale brief, overal in hun kloosters geholpen kon worden, waar je ook maar om hulp aanklopte. Zo zijn de Tempelieren de uitvinders van wat later de bankcheque werd. Zij luidden als eersten een internationaal bankwezen in en waren daarin hun tijd ver vooruit.

**De Franse koning Philips IV**,

Philips IV, ook wel Philips de Schone genaamd, was niet blij met deze ridderorden in zijn land. De Tempelieren hadden zo veel land in bezit, dat de koning voelde dat hij daar niets over te zeggen had en dat zat hem dwars. De tempelieren zag hij als een staat binnen zijn staat en dat duldde hij niet. Zo begon hij hen het leven lastig te maken en hen te vervolgen en gevangen te zetten. Ten slotte werden de tempelieren echt uitgeroeid. Vele onschuldige ridders die alleen goed hadden gedaan, vonden zo de dood. Zo vluchtten de overlevenden weg uit Frankrijk en vestigden zich in Portugal. De orde van de Tempelieren werd in 1314 door Paus Clemens V opgeheven, maar de koning van Portugal liet haar toch bestaan. Zij kreeg daar een andere naam: Christusorde.

De vijfde zoon van de koning kwam aan het hoofd van de orde te staan. Zijn naam was Henrique. Later zou hij “Hendrik de Zeevaarder” gaan heten. We zullen spoedig weten waarom. Zie volgende hoofdstuk.

**0-0-0-0-0-0**